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1846
Cornelius Vander Meulen
Opwekking tot het houden van eenen algemeenen Dank-, Vast-2 en Biddag,
op Vioensdag den 25 Februarij 1846. Namens upzieners der Christelijk_
Afgescheidene Gemeenten in de provincie Zeeland, uitgegeven door C.
van der Meulen, Bedienaar des Geddelijken Woords te Goes,
te Amsterdam, bij Hoogkamer & Compe. 1846.

Fulltranslation by Prof. Henry ten door, June, 1976
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• Opzieners der Christelijk-Afgescheidene Gemeenten in
de Provincie Zeeland, voor de eersternaal vergaderd in dit
jaar, gevoelden behoefte tot het houden van eenen Dank-,
Vast- enlededag, en waren in bedenking om slechts deze
Provincie alleen daartoe op te wekken; doch bij nadere
overweging kwam het hun noodzakelijk voor, eene algemeene opwekking te laten uitgaan, en wel om de navolgende
redenen :
.
10. De tegenwoordige toestand, waarin ons Vaderland
verkeert, vordert algemcene belangstelling. .
- 2°. De tegenwOordige staat der Kerk in ons Land behoort
algemeen betreurd te worden.
3°. De betrekking die wij gevoelen op al Gods kinderen,
. ofschoon verschillende in eenige uiterlijkheden, geeft
ons yrijmecdigheid ter opwekking, dewijl het gebed
het beste middel is, om eenigheid te bewerken of
te bevorderen.
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bit ?Uri de loornaarnste beweegredenen die ons drongen ,
Neilerlandmilie volk, en vooral Gods kinderen, op
r ely
te ekkeii tut ereeniging in het danken, vasten en bidden.
Het iv waar, in vorige dagen was dit geschikter, tulen door.
de lb tow, Redering van ons Land die dagen werden uitg,evaardigd, terwijl er nu zeerve le bezwaren mede in verband
mat] ; doch (14-,ar het overvloedig bewezen is, dat die Regyring daarin gansch achterlijk is, en meer, hulp zoekt om
gyred te worden, of staande te blijven in en door stoffelijke
magt en middelen, dan door den Almagtigen Regeerder
der wereld, zoo behoort zulks dan voor ons eene drangreden
Ie nicer te zijn om elkander tot bidden op te wekken, ook
voor de magten door God over ons gesteld.
Een ander bezwaar deed zich op: de gedachten dat er
bid dagen uitgeschreven moesten worden met algemeen overleg en toes lemming der geheele Kerk, deden ons vreez en dat
er mogt gezegd worden: elk schrijft biddagen uit naar
goedvinden, of zoo als bet uit en in het hárt, opkomt; en
waar zal het clan, eindelijk been met het menigvuldig getal
van biddagen? Deze opmerking is .niet geheel ongegrond,
en wij kunnen daarop niet veel antweierden_, alleenzeggen
wij, het ware te wensehen , dat dit voortaan konde geschieden ; doch laat ons ookzulks afbidden. •- •
Maar er kunnen ook bedenkingen en bezwaren zijn van
eenen anderen aard, namelijk of zulke dagen in de Heilige
- Schrift worden voorgeschreven? In bet Oude Testament is
dit duidelijk en klaar, als in !Log II, Neh. IX, enZ., doch
in het Nieuwe Testament vinden wij wel van vasten enz.',
maar van geheele dagen uit ons lijdelijk beroep te. ne-'
men weten wij geene uitdrukkelijke bepalingen, die ons
daartoe kunnen verbinden. Daar het nu ons doel niet is
niet deze opwekking, om eenen last op de schouderen te
leggen, • waarvan wij niet, uitdrukkelijk kunnen zeggen,
staat geschreven ,» en ook niet over gewetens heerschen
mogen, zoo verzoeken en vragen wij, volgt ons voor zoo
ver uwe conscientie voor God II toelaat om in vereeniging
met ons te danken, te vasten en to hidden. Wij durven derhalve ook niet stellig bevelen aan menschen, die • in ecne
moping verkeeren in de wereld, welke hen verbindt aan den
zesdaagsehen arbeid; — ik weet wel, er zullen
wel gevonden worden die ligt zullen, zeggen, wij moeten Gode
nicer gehoorzamen dan de menschen , doch men dient dan
wel verzekerd te wezen dat deze woorden hier van toepas.

3
sing zijn; men is gewoon van zulke mensehen te hooren ,

men moet het met den Heere wagen; als er maar meer geloof
en nicer vertrouwen op God was; &eh men is dan doorgaans zelf niet in zulk eenen weg van beproevingen; of, het
geschiedt uit hoognioed of, uit eenen gispzuchtigen geest,
Of wat 'dis meer zij , even als menschen, die overal en op alles
zoeken te vitten, anderen te veroordeelen en doorstrij ken.
Wij stellen echter daardoor geensins dat het eene onverschillige zaak is, o neen! wij raden een ieder ten ernstigste
aan, om den Heere in deze te kennen en den weg der
, middelen to beproeven, om als er mogelijkheid bestaat, uwe
meeideren te vragen, de dienstbaren hunne heeren eà vrouwen, enz. Wij behooren in deze voorzigtigheid met op, regtheid te paren, en den Heere niet te verzoeken; in dit
.alles beproeve en onderzoeke dan een ieder zijn geweten voor
Hem, die harten en nieren beproeft; meerdere beletselen
en bezwaren kunnen er bestaan, die wij niet opgegeven
hebben, doch maakt die af tusschen den Heere en u zelven;
nidar staat gij welligt van verre, of de zaak tegen., of, tussehen beide, niet vetende wat bepaald te doen? Bedenk
toch, kan er wel een tijdvak in de geschiedenis van ons
-Vaderland gevonden worden; waarin zichMeeralgemeene
.:ellenden geopenbaard hebben ook mogen wij niet onverschillig zijn over de gebeurtenissen in de Wereld; is er niet
eene bijna algemeene godsdienstige beweging op aarde? Ja
al • wat gebeurd is wat nog gebeurt en wat zich aan den,
gezigteinder voordoet in de toekomst, noopt ons, elkauder
op te wekken tot danken, vasten en bidden.
Is er geen nieuwe stof om den Ileere te danken, dat wij
nog niet vernield zijn? dat wij nog niet zijn overgegeven
aan geheele verwoesting en verharding? dat menig gevreesd
en dreigend onheil is afgewend of nog gematigd? dat de
There in den aangrimmenden hongersnood zoo heeft geregeerd, dat de hoop van den landman niet geheel is heschaamd? te meer behooren wij den -Mere te erkennen,
dewijl de harten beklemd, geschud werden, toen de rijpe
koornvelden gedreigd werden, in plaats van met gejuich te
worden ingezameld, aanhoudende plasregens en stormwinden dreigclen dezelven te zullen vernielen.:Wat heeft de
Heeredat niet goedgunstig gekeerd? door als op een oogenblik
liefelijke dagen des oogstes te schenken, zoodat er nog cell
aanzienlijk gedeelte werd ingezameld : wordt de overmatige
duurte niet ceuigzins getemperd door den invoer van elders?
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heeft de Deere niet genadig vele ProvineWn verschoond f.4
• hetgeen echter sommige stream getroffen heeft, namelijr
de verwoestingen die hij aanrigtte op aarde, en (lat wel door
de elementen des hemels?
. Is er geeue nieuwe dankenstof dat wij bewaard zijn gebleven tot op heden van verdere inlandsche beroerten,
daar in liet begin de duurte der levensbehoeften 'zich alom
liet gevoelen en zich in het verschiet vreeslijk voordeed? •
Zijn er geene redenen tot danken, dewijI de Deere in
het afgeloopene jaar ons zoo merkbaar beveiligd heeft voor
overstroomingen , daar het water tot cane buitengewone
' hoogte is opgestegen, zoo dat telkens de Deere ons dreigde
maar noch tans bewaarde, en alzoo Monde, dal Zijne hand
nog ten goede over ons was opgeheven, ja! ons verschoonde
als een man zijn' zoon verschoont ;die bij beacon?:
. -Wij zouden nog meer weldaden Gods kunnen. opsommen,
• want zij zijn Ondanks, of onder al de oo-rdeelen, beurtelings •
en bij afwisseling genoten en toegesehikt, betrekkelijk ens
• Vaderland, onze huisgezinnen en personen •.pyg veel; wij
• gaan dezelve echter- voorbij zonder oplettelijk daarover te
handelen, maar betrekkelijk Gods koningrijk kunpen wij ze .
• niet. voorbij gaan: Vooreerst mogen wij wel net ‘ierwon- •
dering in ootmoed en nederigheid bedenken, dat de Deere,
• ons nog beeft staande gehouden ,en om do veelheid. onzer.
zonden niet heeft overgegeven; dat Hij nog' onverdiend bo,ven eenige waardigheid in ons zijne beloften vervuld. heeft
• in het geven van Herders en Leeraars aan de gemeente
Ant het koningrijk van CHRISTUS is, en wordt uitgebreid,
en dater nog vele zondaars tut God zijn bekeerd geworden
en aan de magt der hel ontrukt. Vergeten wij ook piet
wat Cmusmus als Koning Zijner Kerk doet in andere landen
• • der wereld, als in China, daar eene deur geopend is. voor
de verkondiging' van het Evangelie onder een getal van 360
' millioenen mensehen. Dad hetgeen in Schotland .gebeurd
is en men nog ziet gebeuren, de verblijdende bengten die
• ons worden medegedeeld betrekkelijk de zuiverheid der leer,
de aldaar beerschende liefde, de losmaking van de goederen
dezer wereld, de alg,emeene belangstelling in het koningrijk
• van Cuninus, het regt Christelijk standpunt. waarop zij staan,
• , zoo ontdaan van sectengeest en uitslintingszucht, dit beminnelijke en begeerlijk vrije, helderheid in oordeel, die
standvastigheid en geestelijkedapperbeid, gepaard met voorzigtigheid in opregtheid, Mogen wij ook niet dankbaar zijn

voor betgeen thans gebeurt in Zwitserland, in liet canton
Waadland, de roering die de Deere verwekt, dat getrouwe
krijgsknechten van JEZUS Cumsrus den strijd hebben aangebonden, voar de eer, magt en heerschappij van hunnen
Koning, tegenover de ,wereldsche mágt en wel met verloovnn datgene, dat op aarde zoovecl aanlokkelijk•
heid heeft. • .
In al het opgenoemde en in nog meer mag wade Deere et'11(erid warden die het zoo onverdiend geschonken heeft. .
/bell wij welzken- u ook op tot vasten: Als wij GodsWoord
sat:dplegen, dap is dit geschied in. hagehelijke -en bongo
...00genblikken; zoo als. te Nineve daar ondergang en orri7
• keeriug bedreigd werd bij DAY!», als bet kind, .dat ver•,wakt was bij &WISED& Van den Deere geslagén werd.
.. met :doodelijke •krankheih; uit went& voorbeelden.blijIct,
• dat,het besluit of bet .ten. uitvoerbrengen vari het bedreigde
nog niet geschied was, en in dien tuss'chentijd. van bange
Twee:9 waren..de inwoners tan .Nineve en DAVID bezig met
•yasten, en.bidden. •=- De smote en gruwelij Ice zouden tegen
-den:Deere begaan, Aarde, vrees en 'drool:ha , zoodat er
-gout spijs Of vleeschelijk geilat bee,-ee'rd , maar•integendeej
;
e
-het yleeseli ter nedergedrukt en, gekruist werd:,
tHestaari er dan niet vele redenen Waarom het vasten voor
.ons eene behoefte weien ioude..? Zien wij op ons Vaderland,
,worden de zon den niet vrij uit gesproken als in Sodom, niet
bedreven.als. te Ninere,• Wordt de Ileere in erkentenis•gehod-den ? Immers rieen! maar integendeel gesmaad, gehoond,
,gelasterd., verguisd, en dat ender alle standen, bong On laag;
:de.,:zonden. zijn .te . veel, dan, dat inch die zonde kunnen
inoemen doorbrekende afgoderij, ketterij, verloochening
-Van God ,-van .Cunisrrs ; van den Heiligen Geesf en Zijiie wen-van
•
; vloeken,,-zweren, Sabbath-on theiliging', en wat dies
:ulcer zij, in Mn woord, a] de geboden deá Ilecren worden
t• • ,,
• tovertreden- zonder schaamte. , .,•
, In de Kerk Gods is openbanrgewordén in ons Vaderland:
-liefdeloosheid , ontrouw, liooginoed , wereldgelijkvormig,, betooning van wijheid te hebben, boven men helloed
"
• ivijs te zijn, verdringing,verweeping en • miskenning der
men
breedereii, onverzoenljiclicid, stijfhoofdigheid
t
afsland
te
•
liever
de
geheele
Kerk
Gods
zag
omkomen
,dán
'
' -:'• :
. ••
•t
doen van-de ééMinal opgevatte opiniën.
...:Wat i er in de Leeraren niet Le betredren, ook Nan boven. genoemde zonden meer werkzaam zijn voor eigen eer, in.

:6
tcrest en menschenbehagen , thin voor de eer en liet welzijn
van CHRISTUS en Zijne gemeente.
- In vele ledematen der gemeenten is te betreuren dat
zij hunne voorgangeren niet achten, zoo als de Hem in Zijn
Woord heeft voorgeschreven, in plaats van lien lief te hebLen, en zulks met woorden en daden tebetoonen, wordt dikwijls oorzaak gegeven, dat zij hun werk al zuchtende moeten
-doen, in plaats dat zij hen op ligt hart moesten dragen, gedtirig de voorwerpen van de gebeden zijn. Veroordeeling ,
beknibbeling en vitting , en, dat somtijds over eerie enkele
uitdrukking, hetgeen niet overeenkomt met de eenmaal opgevatte denkbeelden, ja liet veroordeel is soms zó6 groot,
-dat men miskent hetgeen de Heere gedaan heeft; wat wordt
er al niet openbaar! Onkennis van God en Zijne waarheid,
.verachtering in de genade van sommigen; meer liefde tot
Jae wereld, dan geworteld te worden in de liefde Gods
up 'des naasten.
'Waar vindt men Godsvrucht en maarheid hand aan hand
;te zamen wandelen, wordt niet veelmaal ondervonden als er
zich godsvrucht schijnt te openbaren, dat het meer eigen:
,geregtigheid en geestdrijverij is, clan-waive en innige Godsvrucht? En als men tegenovergestelde personen aantreft, bedeeld met gaven van kennis, geleerdheid en welsprekendcheid, dap wordt er gemist nederigheid en ootmoed. Wat is
jer over het algemeen niet te Betreureir iijeniellisgezinnen,
. -in ons zaad. Waar is er een wandelen in het verbond? , •
.i; -Maar wak nog alles overtreft en betreurt behoord te wor..;den , is, dat Gods kinderen zoo gescheurd en verdeeld zijn,
. :daar zij integendeel met zoete handen moesten zamenge, -'ibonden zijn, elk leeft naar eigen goedvinden ,waar treft men
-eene Provincie vereenigd ? Ja, slechts ééne gemeente is somtijds verdeeld in onderscheidene hoopen of afdeelingen , die
lelkander verbijten en vereten , en', wat zijn de oorzaken?
Wat zijn de redenen? Veelal personeele doordrijvigheid, men
:wil de minste niet zijn, men kan niets in elkander overzien,
Want het is onze vaste overtuiging: men kon en behoorde
,vereenigd te zijn, dit zou geschieden, wanneer men niet
-bled' zien en staan op bijzaken, maar op hoofdzaken; wat is
- hoofdzaak? Vereenigd te wezen in Cmustus, zijn wij het
niet eens, dat wij ons voor God verdoemelijk kennen, door
erf- en dadelijke zonden? Erkennen wij niet allen , alleen de
-grond van onze verzoening met God, de geregtigheid van
-onzen Borg en Middelaar Cmustus Inns? Erkennen wij niet

•

•

hllen dht wij dit alleen
elachtig worden door het geloof?
•Erkennerl wij niet allen rik dit geloof eene gave Godsis , en
gewrocht wordt door den Heiligen Geest? Erkennen wij niet
-dat wij afhankelijk zijn van de gedurige invloeden van den
Heiligen Geest, indien wij iets verrig ten dat Gode welgevallig
kan zijn? Erkennen wijniet dat wij dagelijks in velen struikelen, dat, als wij zeggen, dat wij geene zonden hebben, dat
:wij ons zelven misleiden en de waarheid in ons niet is, doch
ook, dat, die uit God geboren is, niet zondigt? 1 Joh. III: 9.
'Erkennen wij niet dat wij in de kracht Gods bewaard worden
tot de zaligheid, en dat er geen afval is der heiligen, met één
woord, in één' Driaenigen God en Zijne almaglige working?
'Dit alles zijn hoofdzaken en worden beleden, was er nu oot.moed en een kinderlijk bestaan, men behoefde elkander niet
• .te veroordeelen, te verwerpen, ofover elkander te heerschen
• -over bijkomende dingen van minderaangelegenheid; maar
- het tegendeel heeft plaats, men wil meester zijn en de gaven
• 'én genaden in anderen niet erkennen, in plaats van heilig
jaloursch te zijn, men ziet zijne zonden niet, maar nog min' der worden dezelve gevoeld en nog veel minder beleden,
-en wordt men al overtuigd, er •heerscht eene blindheid en
stugheicl, zelfs onder de voortreffelijkste en meest begaafde
personen, men is in den waan ‘verkeerende , dat dit onze eer
_ izen.gelden, daar hetzelve jUist het kenmerk zou-uitdrukken
-van èen waar nederig eri opregt Christen, was er een teeder
-leven voor den Heere, was er, geestelijke arinoede, men zou
over dien hoogmoed welbeen komen van het tegen God in
opstand zijnde vleesch.
Alledeze voorname zonden zijn in mindeeof meerdere mate
'onder ons aanwezig; Wat roept de Heere ons nu toe? Het:zelfde dat hij schrijft aan den engel der gemeente te Efezen:
' ((Hit heb ik tegen u, dat gij uwe eerste liefde hebt verlaten,
bekeert u, doet de eerste werken, en zoo niet, Ik zal ii hoes- telijk bijkomen, en uwe kandelaren van zijne plaats weren,
indien gij u niet bekeert.
.
•'
Nu is. echter liet, besluit nog
- niet gebaard, het is nog niet
'ten uitvoer gebragt , zijn er dan nu geen redenen die ons
nopen tot vasten en rouwklagen? Doen wij dit dan als een
•eenig man, opdat Nineve niet tegen mks getnige , of het ons
-ga als HASID, Ps. XXXII: 3, 4: « Woe ik zweeg wierden mijne
beenderen verouderd in mijn brullen den ganschen dag,
'want uwe hand was dag en .nacht zwaar op mij, mijn sap
. _--•
-werd veranderd in zomerdroogten.»
•

•
• Doch het vasten moet ook gepaard gaan met hidden, wij
„tnocten, onze harten uitstorten voor du Mere, Hem aan‘6eperi in den nood, wetenkdater bij Hein alleen hulp en
rahd'1oen wij dan als ABRAHAM your Sodom, en onderMilidenMj ons tot God te naderedvoor de behoudenis van
on Vaderland, opdat de hleer ip deze nooden gunstig. zij, en de inwoners wider de oordeelen geregtigheid
harm kennen, dat God de verharding en de verstoktheid
•
pooneme.
Zijn Geest
.
moge .werken
'
standen, ook in Onze
hooge Overheden , opdat zij overtuigd worden van zonden
„en van. de afwijkingen en het vergeten van. God, en dat
mien niet langer de toevingt blijft nemen tnt stoffelijke mid,•
-delen buiten
bui ten den Heere.
••
-..• ,Dat Piederlanscli volk zich wende tot Hem die slaat, opdat
t men raider des Hemn tuchtrnede.gevoelig vernederd worde,
zoo als men tot op beden piet p • geweest, onder de langdurige bezoeking aan het rundvee, oak met _de bedreiging
der watervloeden, oolconder de thans drukkende armoede.
, Bidden wij den Deere dat Hij beimering wil gevenc
• :roede wil wegnemen of heiligen, dal wij bewaard worden
:voor inlandsche beroerten, maar in stilheid en vrede, di:
-burgers zamen wonen in de ware vreezoGods.
• .
Dat de Heere Zijne kinderen- hdivaré 6m het Land hunner
geboorte niet te verlaten en !mar vreemde gewesten heartgaan uit wereldsgezindheid , om ruirner bestaan te vinden,
onder voorwendsel ; wij laming daMmel eerhaarheid,floor
handenarbeid , ons brood verdienen, en dil kunnen wij in
ons Vaderland niet .meer. .D.al de Heere vooraf Zijne kinderen beware voor moedeldusheid, om alzoo zulke stappen
ie doen; dat de Deere Zijna opregte kinderen meer M bet
geloof versterk6, en doen zien op de bdoften Gods. Dat de •
-van God met middelen gezegendeddaar niet aan overgegeven
worden, om in den legenwoordigen maul, het turd te verlaten, mad bun een hart te •schenken om van nu af. van
..hunne goederen den Heere te dienen, opdat zij geen oorzaak
•zijn, dat de sieraden der Kerk worden weggenomen, namelijk de armen, maardat er in den tegenwoordigeu nood
ruime inzamelingen worden gedaan, wetende dat die spoor.zoom zaait, ook spaarzaam zal maaijen, en die in zegeningen zaait, ook in zegeningen zal maaijen , maar dat het
• door daden mag openbaar worden, dat wij in gemeenschap
der heiligen bidden: Geef ons beden ons dagelijksch brood.
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Dat wij hidden om bewaring van vreemde overheersching ,
van oorlogsvuur, hongersnood, pest en besmettelijke ziekte.
Dat de Almagtige ons door de zee niet verzwelge, maar dat
Hij ons in CHRISTUS wil zegenen met ligeharnelij km, doch
varal met geestelijke zegeningen; dat tot dien einde worde
uitgeroeid, door de prediking des Evangelies alle ketterij en
.
afgodendienst, maar dat integendeel godsvrucht en waarbeid moge bloeijen; dat Nedérlandsch verbasterd nakroost
moge terugkeeren tot de oude trouwe, nederigheid, zuinigheid, eenvoudigheid, waarheid, voorzigtigheid en op,•..
regtheid.
Dat het koningrijk •van Cuntsrus veld moge winnen, het
'
zaad van godvruchtige voorouders niet langer de leugen
moge aankleven; vaak uit wereldsche inzigten.
•- God drukke vooral op onze harten om te hidden dat Hij zich
• over ons zaad ontferme en de kluisters wil verbreken, die
• ons gebonden houden' om ons zaad in de vreezb des Heeren
• te laten onderwijzen, zoo alswij voor Gods gemeente hebben
beloofd, max dat wij eerlang zien in. werkmg komen zulke
• Scholen,•da'ar ons zaad In de .éérste•offilieming der jeugd,
bekend gemaakt wordt. wie zij door de zonden geworden
.
zijn,
'en met CIIRISTUS) als den plaatsbeldeedenden Borg en
•
Middelaar, met één woord, onderwezen worden in de leer
•:
• van liet genade4rbond. . • • • - ,
,Bidden wij vooral vurig, dat al Gods kin deren opreát ver. . eenigd worden, en alles laten varen ,.dat zijn grondslag.niet
• !weft in of uit des Heeren Woord, opdat het blijke, dat wij
CHRISTUS zoeken en niet ons zelven, dat het blijke, dat wij
den algemeerien welstand van Gods koningrijk beliugen , en
verre zijn van eendi personeelen aanhang, blijven wij niet
• zien op de gebreken van Gods gemeente, met onze eigenp
voorbij le zien, want dit riekt naar hoogmoed en*Farizeesche
• geregtigheid, maar dat een ieder zijn eigen en de algemgene
. •
zonden gevoele, belijde en verzoening afbidde.
Dat wij elkanders zwakheden torschen voor elkanderen
• Didden, elkanders lasten dragen, elkander hartelijk liefhebben, te zamen werkzaam zijn aan 'de bevordering van
•• Gods koningrijk op aarde, dat wij hidden dat de geWigtigste
••aangelegenheden , namelijk, de opleiding der Leeraren war' .den behartigd, dal de Heere diegene, did onderwijs geven,
daartoe bekwame, leide en lesture , dat zij daartoe lust,
; raged, opgewektheid en zelfsverloochening mogen leeren
dat deze taak niet op weinige schouderen drake,' maar dat
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de-Heerc in Nederland de goloovigen opweitke, en vooral die
welke van Cod gaven onivangen hebben, en toegerust zijn met wetenschappelijke kennis en middelen, niet
lawyer: de handen slap laten hangen, opdat de !lure deze
- zaak,meer algemeen op lierhad Linde, dat er jongelingen
worden opgeleid, wier begeerte het niet i om in de wereld
wat td worden, niet om slechts te kunnen schitteren met geleerdhéid en welsprekendheid, maar dat de vreeze Gods op
hunne harten moge leggen, opdat zij hij het aanleeren van
wet enscha.ppelij ke kennis, niét verwaand, trotsch en opgeblazen, maér nederig en outtnoedigiblijven, zoodat en onderwij-Zers en di"p Pnderwijs ontvangen dagelijks ter school gaan.
•bij den 116:ere jEZU; de, Qpperste Wijsheid. Dat geweerd
worde allMtelfzoeketidé menseben , maar dat uitgestooten
.wórde, gettopwe met.ghijeïrdéS Geestes toegeruste personen.
--pat de Deemhet werkikari:nlaip •-gétróuwe knechten wil
zegenen en :vruchtbRat maken; dt zij bewaard en genen
worden van te zoeken ijdele ter, om in de prediking te pralen met zwier en ijdele woorden, om daardoor den naam te
-verwerven van geleerd en welsprekend, dat men het er niet
op toelegge om wat bijzonders te zijn, en alzop de toejuithing der. menigte te behalen, maar dat er beliogd worde
de core Gods en het waarachtig heR der zielen; de,h Wets:ea-nit
en opbouw van Gods gemeente, opdat dezelve moge op-.
wassen in de kennis en in de genade van onzen Heer ea
Zaliginaker JEZUS CHRISTUS.
.
Bidden Wij dat de gemeente bekleed worde met ootmoed,
opdat zij zich vertoone -in ware nederigheid, dat de liefde
hérsteld en overvloediger worde, dat er nAer geestelijke
kennis, meer wezenlijke ontdekking moge bespeurd worden,
dat er meer losmaking kome van 's werelds geed, dat er meer
verloochening gekend wort Dat men met meer algemeene
belangstelling arbeide voor de belangen van CHRISTUS koningrijk. Dat wij verlost worden van dien beperkten geest
die onder Gods kinderen in Nederland Buisvest. Dat wij iets
mogen ontvangen van dat vrije regt Christelijke standpunt,
dat in de geloovigen in Scholland wordt gevonden, zoodat
I men niet langer hoore: «Ik ben PAULUS , ik ben APOLLOS; ik
Curius , en men zich niet aan personen, maar aan CHRISTUS
en het geheele ligchaam klennne ,ja dat wij mogen worden
als de eerste Christenen, Hand, II: 44-47.
Dat wij bidden .dat de Mere in China krachtig werke, en
de middelen zegene.
Intimien,
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, Dat de geloovigeri•in ZWitserland worden ondersteund en
gesterkt, en dat CintisTus Zijne eigene zaak handhave en verdedig e , opdat Zijne Kerk. daar, en overal, verlost worde
van de inbreuk der:a-HMS:tile magten op Zijne koninklijke
inagt en liceppliappij , opdat CIIRISTUS alleen Koning worde
.g zij in Zijn - Kerk over de gelled° wereld.
' Dat wij hidden dirt Babel valle, om de vervulling der
beloften aan-hciél.,gedaan , en het heil daarmede in verband
staande, voor de geloovigen uit de Ileidenen , ja! bidden wij
dat de aarde vol worde van de kennis des Heeren, gelijk
de wateren den bodem der zee bedekken.
Daar er nu zoo vele nooden en behoeften zijn, algemeene
•
, _en bijzondere, en de Deere in zijn Woord beveelt, bid zon1̀'.- tlex . ophouden, roept Mij aan in den nood, en Ik gal u nit.,:,-;belpen, en gij zult mij eeren, neemt dan ook deze broeder':', :tile
pw ekking aan die u allen wordt toegezonden uit gevoel
•j
van behoefte aan gemeenschappelijk gebed. En megt ook
. deze eersteling aangenomen worden als een bewijs van broederlijke gemeenschap , daar wij ook door dezen weg de verzekering geven, "dat wij de broederhand bieden aan alle
Gods kinderen, in en buiten ons Vaderland, zoodat, al is
. • er over sommige dingen verschil van meening,- wij evenwel
: willen leven in kerkelijke en vooral in geestelijke gemeenschap , kunt gij het eerste niet, pok om het laatste vragen? -" zoo smeeken wij it en wenschen ook niet na te laten met den
Heere onophoudelijk daarom te bidden.
• - Verwerpt gij onze opwekking om deze of gene redenen
'die gij vindt, hetzij in deze "opwekking, hetzij in ons gebrek, en dat de gemeente aankleeft, hetzij uit vleeschelijke
.• redeneringen, wij hopen ons dit te getroosten, doch ziet toe
dat gij geen schuld van het zinkend Vaderland op,u haalt,
Inuit toont dat het Land uwer inwoning, de algemeene cl:lende, de Kerk Gods en derzelver belangen u ter harte haan,
ja ,dat Zij op uwebarten wegen "opdat er bewijzen geleverd
-worden, dat men niet alleen slechts zoekt over de ellende
, van Land en Kerk te spreken, maarelat wij die als een eenig
man:veer Gods genadetroon brengen. Hebben wij te klagen
over gebrek aan liefde, geloof, getrouwheid, ijver, standvastigheid, zachtmoedigheid, voorzigtigheid , wijsheid, ootmoed, nederigheid en nicer midere vruchten des geestes: ,
. zoeken wij in denzebede al ons gebrek vervuld te krijgen bij
' CHRISTUS onzen getrouwen God en Zaligmaker, in • Wien
eene volheid is tegenover al onze ledigheid.

•

12
Dat wij ons dan vernederen onder Zijne krachtige hand,
opdat Hij ons verhuoge te Zijner tijd.
Geschreven op last der Provinciale Kerkvergadering,
gehouden te Goes, den 7 Januarij , 1846.
C. VAN DER MEULEN,
~Lenoir der Goddelijken Woord:.
*
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Humble yourselves beneath the mighty hand of God.

An Flrhortation
to
Hold a day of general thanksgiving, fasting, and prayer,
on Wednesday, February 25, 1646

Officers of the Christian-Seceeded churches in the Province
of Zeeland, meeting for the first time this year, felt the need
to hold a day of thanksgiving, fasting and prayer, and had intended to exhort only this Province to that end; but upon
further consideration it appeared necessary to them to send forth
a general exhortation for the following reasons:
1. The present circumstances in which our country finds
itself causes general concern.
2. The present state of the Church in our country deserves to be generally deplored.
3. The relationship which we feel as God's children,
despite certain external differences, gives us the
boldness to exhort, since prayer is the best means,
to the end of effecting or developing unity.
Those are the main reasons that constrained us to exhort
all the Dutch people and especially God's children to unite in
thaksgiving, fasting and prayer.
It is true that in earlier times this was more appropriate,
when such days were proclaimed by the high government of our
country, while now there are mery many obstacles in connection
with them; yet, because it is abundantly clear that the government is negligent in this matter and seeks more assiátance
from economic means and influence for delivering or maintaining
itself than from the Omnipotent Ruler of the world, it becomes
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more enoumbent upon us to arouse eachother to prayer, even for
the powers that God has established over us.
Another difficulty appeared: the consideration that prayer
days had to be determined by general discussion and agreement of
the entire Church caused us to fear that it might be said that
everybody was convening prayer meetings for his own convenience
or as dictated by every heart, and then where will the great
number of prayer days end? This observation is not entirely
groundless and we, cannot day much about it, but we merely say
that it is to be hoped that this might be possible in the future.
Let us pray for such an eventuality.
But there are also considerations and difficulties of a
different kind, namely, whether or not such days are prescribed
by Holy Scripture. This is clear in the Old Testament, as in
Joel II, Neh, IX, etc. In the New Testament we find mention of
fasting, etc., but we do not know any explicit instances of
entire days being exempted from temporal duties. That would
make such a practice encumbent upon us. Since it is not our
purpose in this exhortation to place a burden on any one's
shoulders about which we cannot explicitly say "It is written,"
nor to force any one's conscience, we merely invite and ask you
to follow as far as your consciences before God will allow, to
give thanks, fast and pray in fellowship with us. Therefore
we dare not give positive orders to people kw% who have a vocation that demands a six-day work week. I know, it will be easy
to find those who say that we must obey God rather than man, but
one must be assured that these words are applicable to the case.
It is usual to hear from such people that one must take risks
for the Lord; if there were only more faith and greater dependence
upon God. But such people do not usually take such risks themselves. Either it is the result of pride or of a censorious
spirit and so on, just as people who seek to find fault everywhere with everything, judge and condemn others.
We by no means intend to imply that this is an indifferent
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matter. 0, no! We advise earnestly to seek the Lordts counsel
and to take the middle road, and if possible, to consult their
superiors, and we advise the servants to consult their lords and
ladies, etc. In this situation we must join prudence to straightforwardness and not tempt the Lord. Let everyone investigate
and teat his conscience before him who tries the hearts and reins.
There may be more obstacles and difficulties that we have not
mentioned, and these will have to be decided between the Lord and
you. Or do you stand at a distance, or are you opposed to the
matter, or are you undecided, not knowing what to do? Then think
if there can be found a period in the history of our country
which shows greater general misery. Neither may we be lialiagig
about events occurring in the world. Is there not an almost
universal religious movement throughout the world? Yes, all that
has happened, is happening, and whatever appears on the horizon
in the future urges us to exhort eachother to thanksgiving,
fasting and prayer.
Is there no new reason fór thanking the Lord in that we have
not been destroyed, have not been given over to complete destruction
and callousness, that many threatening and dreaded disasters have
been averted or moderated, that in the threatening famine the Lord
has so directed things that the hopes of the farmer have not been
entirely fruatrated. All the more we should recognize the Lord
because our hearts were oppressed and shaken when the ripe corn
fields were threatened and instead of joyous harvests continuous
torrents and stormwinds threatened to destroy them. Did not the
Lord ditect that mercifully by suddenly providing good days for
the harvest so that a considerable amount was still brought in?
Is not the extreme expensiveness somewhat tempered by imports
from other places? Has not the Lord mercifully spared many
Provinces that which has afflicted some, namely, the destruction
that he brought about in the earth by means of the elements?
Is there no new reason for gratitude in that we have been
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spared until now any further domestic disorder because the high
abet of living made itself generally felt and rendered the future
fearful?
Is there no cause for gratitude in that the Lord has kept us
remarkably safe from floods during the past year although the water
rose to unusually high levels so that the Lord often threatened
but always saved us and thus showed that his hand id raised over
us for good, yea, has spared us as a father spares a beloved son?
We would be able to enumerate more of God's mercies because
there are many as well as many judgments alternately enjoyed and
endured touching our Fatherland, our families and ourselves individually. We
d( pass over these without particular comment, but we
1-.D.r.we
cannot pass over what concerns the kingdom of God. First of all,
we may well wonder meekly and humbly that the Lord has spared us
and has not destroyed us because of our many sins, that beyond
our cleaning and merit he has fulfilled his promises to us in
giving pastors and teachers to the church, which is the kingdom
of Christ and is growing, and that many sinners are being turned
to God and snatched from the power of hell. We must not forget
either what/Christ, the king of his church, is doing in other
countries of the world, as in China where a door has been opened
for the preaching of the gospel to 360 million people. And then
what has happened in Scotland and what is still happening, the joyful news we get about the purity of doctrine, the love that reigns
there, indifference to worldly goods, the general concern for
Christ's kingdom, the right Christian position so free from
sectarianism and separatism, this commendable and desirable
clarity of judgment, constancy and spiritual courage coupled
with prudence and straightforwardness. And we may also be thankful for that which is occurring in Switzerland in the canton of
Waadland, the stir that the Lord is causing, that trusty soldiers
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of Jesus Christ have joined battle for the honor, right and
lordship of their king against the power of this world, denying
themselves things which are so attractive on this earth.
In all these things and in more as well the Lord, who has
given beyond our deserving, should be recognized.
We also exhort you to fast. If we consult God's word, we
find that this was done at perilous and fearful moments, as at
Nineveh where downfall and overthrow were threatened; as with
David when Bathsheba's child was afflicted with fatal illness by
the Lord. From these examples it appears that the conclusion or
the execution of the threat had not yet been accomplished, and in
the interval of fear the inhabitants of Ninevek and David were
busy praying and fasting. The great and monstrous sins committed
against the Lord bore fear and sorrow, so that no food or sensual
pleasure was desired, but on the contrary, the flesh was suppressed
and mortified.
Are there then not many reasons why we should fast? When
we observe our country do we not see sin openly indulged in as
in Sodom, and expertly'practiced as in Nineveh? Is the Lord
revered? Not at all! but rather reviled, scorned, slandered
and abused among all classes, high and low; the sins are too
numerous to mention: idolatry, heresy, denial of God, of Christ,
of the Holy Spirit and his works; cursing swearing, Sabbathbreaking, and what not all -- in a word, all the Lord's commandments are being broken shamelessly.
In God's church in our country the following are evident:
lack of love, faithlessness, pride, worldliness, having the
appearance of holiness, knowing more than man should; repression,
rejection and lack of appreciation of the brothers; being unforgiving and stubborn so that one would rather see the whole of
God's church destroyed rather than renounce one's erstwhile
opinions.
We lament to find many of these sins among our preachers.
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They are busier about their• own reputations, interests, and creature
comforts than with the honor and welfare of Christ and his church.
It is regrettable that many church members do not respect their
leaders as the Lord prescribes in his word; instead of loving them and
showing this in word and deed they often make their work difficult
rather than being heartily concerned for them and making them continually the subject of prayer. Criticism, haggling, and fault-finding,
sometimes over a mere expression that doesn't agree with an accepted
idea, yes, the criticism is sometimes so severe that one cannot recognize what God has done. What does this reveal' Ignorance of God and
his truth, backwardness in grace; more love of the world than for God
and one's neighbor.
When one finds piety and truth together, is it not often the case
that when the piety makes itself evident it is more self-righteousness
and spiritual pride than true and deep piety? And when one meets
disagreeing people gifted with knowledge, education and culture, then
humility and lowliness are not in evidence. In general there are many
reasons to grieve over our families and our children. Where is there
any living according to the covenant?
But what outdoes everything and calls forth the 10SUS% greatest
sorrow is that God's children are so torn and divided when they should
be united with kindly bonds. Each lives according to his own preferences.
Where is there a unified province? Yes, even individual congregations
are sometimes divided into various groups and cliques that hate and
destroy eachother. And what are the causes? What are the reasons?
Mostly personal obstinacy. No one wants to be the least. Nothing is
overlooked. It is our firm belief that we can be and should be united
and this would happen if everyone did not concentrate on side issues
but rather on essential matters. What is the main issue? To be united
in Christ: are we not agreed that before God we are lost through original and personal sins? Do we not all recognize that the only ground ,
for God's forgiveness is the righteousness of our surety and mediator,
Jesue Christ? lo we not recognize that we share in this through faith?
Do we not recognize that this faith is a gift of God and is wrought by
the Holy Spirit? Do we not recognize that we depend on the constant
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influence of the Holy Spirit if we wish to do anything pleasing to God?
Do we not recognize that we stumble daily, that-til we say we have no
sin we deceive ourselves and the truth is not in us, and also that he
that is born of God does not sin? I John 111:9. Do we not recognize
that by the power of God we are brought to salvation and that there is
no falling away of the saints, in a word, by one triune God and his omnipotent works? These are all principal matters and are confessed. If
there were humility and a childlike relationship there would be no
criticism or rejection of eachother in minor matters of small importance.
But the opposite is true: everyone wants to be chief and will not recognize the eifts and grace of others; instead of being holily jealous,
no one recognizes his own sins, much less feels them, and even less admits them, and everyone is convinced
that there is a blindness and
surliness among even the nicest and most talented people; there is the
persistent delusion that this redounds to our honor because this is
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exactly the mark of truly humble and upright Christians. If there were
a genuine life for the Lord, if there were spiritual poverty, we would
be able to conquer the fleshly pride of rebellion against 0 God.
All of these important sins are more or less to be found among us.
What is the Lord telling us? The same thing that he writes to the angel
of the church of Ephesus: "I have this against you, that you have forsaken your first love. Repent and do the first works; or else I will
come quickly and will remove thy candlestick out of his place, except
thou repent."
Now the conclusion is not yet apparent; it has not yet been executed. Are there then no reasons to induce us to fast and grieve?
Will we do this as a single person so that Nineveh will not testify
against us or lest we have the experience of David, Psalm 32: 3, 4:
"When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day
long. For day and night thy hand was heavy upon me: my moisture was
turned into the drought of summer."
But fasting must be accompanied by prayer. We must pour out our
hearts before the Lord, calling upon him in need, knowing that only with
him is help and counsel. Let us do then as Abraham did for Sodom, and
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draw near to the Lord for the preservation of our country, that the Lord
may be gracious in these circumstances, that the people by these judgments may learn righteousness, and that God will take away our hardness
and obduracy.
Let us pray that his Spirit may work in people of all classes,
especially among our rulers, that they may be convinced of sin and of their
dpartures from and neglect of God, and that they may no longer seek
refuge in earthly neams apart from 0$0 the Lord.
Let us pray that the Dutch people may turn to him who strikes them,
that under the rod of the Lord they may sensibly humble themselves
as they have not till now under the lengthy visitation upon cattle,
under the drought, and under oppressive poverty.
Let us pray the Lord that he will give repentahce, that he will
take away or sanctify the rod, that we may be protected against civil
disturbances but libe together in peace and quiet in the true fear of
God.
Let us pray that the Lord may prevent his children from leaving the
land o£ their birth and depart to strange lands for worldly reasons;
to find an easier life under this pretext: then we can make an honorable
living by the work of our hands, which is no longer possible in our
country; that the Lord may especially protect his children against
discouragement that would lead them to do such things; that the Lord
may strengthen his righteous people in the faith and give them to see
the promises of God; that those who are blessed by God with wealth
will resist the temptation to leave the country during its present
difficulties but that God will give them a heart to serve him from this
time on with their goods so that they maynsBé a cause of removing the
A
ornaments of the church, namely, the poor, but that in the present
necessity they may give generously, knowing that he who sows sparingly
reaps sparingly and he who sows with praise will reap with praise, that
it may become evident through action that we pray in the communion of
the saints: Give us this day our daily bread. That we pray for protection against foreign domination, from the fire of war, famine, pestilence and epidemic. That the Lord will not swallow us up in the sea,
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but that through Christ he will bless us with material, but especially
with spiritual blessings; that to this end all heresy and idolatry
may be destroyed through the preaching of the gospel and that piety and
truth may blossom; that the degenerate Dutch people may return to the
old, true humility, thrift, simplicity, truth, prudence and righteousness.
Let us pray that the kingdom of Christ may win the field, that
the children of pious forefathers will no longer cleave to the lie
resulting from the secular view.
May God lay it upon our hearts especially to pray that he will take
pity on our children and burst the bonds that prevented us from instructing our children in the fear of the Lord as we vowed before God's church
and that soon we may see the establishment of such schools where children
may learn in the earliest stages of their youth what they have become
through sin and what they have become through Christ as their protective
refuge and mediator -- in a word, to be instructed in the doctrine of
the covenant of grace.
Let us pray with special zeal that God's children may be united in
righteousness and that they may let everything go that is not grounded
on the Word of the Lord, that
not ourselves, that it may be
eral welfare of God's kingdom
that we do not concentrate on

it may be apparent that we seek Christ and
apparent that we have our eye on the genand are not concerned with separate parties,
the imperfections of God's church, over-

looking our own, since this tends toward pride and Pharisaical selfrighteousness. But let each one recognize his own and the general sins,
confess them and ask forgiveness.
Let us bear with eachother's weaknesses, praying for eachother,
bearing eachother's burdens, loving eachother, cooperating in the extension of God's kingdom on earth; let us pray that the most weighty
vatters, name1,11\,iie promotion of the training of ministers,be encouraged,
that the Lord will qualify, lead and direct those who give instruction,
that they may develop zeal, courage, awareness and self-denial, that /this
task may fall not on a few shoulders but that the Lord will awaken the
believers in the Netherlands, especially men who have received gifts from
God and have been entrusted with knowledge and means, that they no longer
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stand idle, that thus the Lord may press this matter on many hearts,
that young men may be trained whose desire is not merely to be somebody
in the world, not merely to shine with learning and spphistication,
but whose hearts may be filled with the fear of the Lord so that, despite
the acquisition of knowledge they will avoid pride and conceit and may
remain lowly and humble and both teachers and students may thus be daily
instructed by the Lord Jesus, the highest wisdom. Let all self-seeking
persons be restrained, but let faithful people entrusted with gifts of
the Spirit be sent out. May the Lord bless and render fruitful the
labor of his faithful servants; may they be spared from seeking idle
reputation by showing off in their preaching with flourishes and idle
words to gain a reputation o£ being educated and fluent, that they
avoid trying to be something special to gain the popularity of the
crowds, but that they may have their eye on the glory of God and the
genuine welfare of souls, the welfare and the edification of God's church,
so that all may grow in the knowledge and grace of our Lord and Savior
Jesus Christ.
Let us pray that the church may be clothed with meekness so that it
may show true humility, that love may be recovered and become more
abundant, that there may be greater spiritual knowledge, more essential
understanding, that there may be greater indifference to worldly goods,
more self-denial; that there may be a more general concern for the
business of Christ's kingdom; that we may be freed from the restraining
spirit which is abroad among God's children in the Netherlands; that
we may have something of that free, right Christian view that is found
among the faithful in Scotland, so that one will no longer hear, "I am
of Paul, Lam of Apollos, I am of Peter," that folk will not be loyal
merely to certain persons but to Christ and the entire church, that we
may be like the first Christians. Acts 2 : 44-47.
Let us pray that the Lord will work mightily in China and bless
the means used there.
Let us pray that the faithful in Switzerland may be supported and
strengthened, and that Christ may defend and maintain his own cause
so that his church there and everywhere may be released from the incursion of temporal powers against his royal power and dominion, that
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Christ alone may be the king of his church ruling over the whole world.
Let us pray that Babel will fall in fulfillment of the promises
made to Israel and that the welfare resulting from this may be shown
to the faithful among the heathen. Yea, let us pray that the whole earth
may be full.of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea.
Since there are so many needs, general and special, and since the
Lord commands us in his word, "Pray without ceasing; call upon me in
the day of trouble and I will help you and you will honor me," then accept
this fraternal exhortation which is sent to you out of a sense of need
for general prayer. And should this first suggestion be accepted as an
evidence of fraternal harmony, since by this means we give proof that we
are willing to offer the right hand of fellowship to all God's children
both within and outside our country, and wish to live in ecclesiastical
and especially in spiritual unity despite some matters concerning which
there are differences of opinion, can you
jt$5 ask for the
latter unless you are willing to do the former? We beg yall to do this
and hope to pray unceasingly to Lord about this matter.
If you should reject this exhortation for some reason or other
either in its nature, our shortcomings, those of the church or by reason
of fleshly rationalizations, we still hope that you will see to it
that you avoid making yourself guilty of the failure of your country but
show that your native landt the general misery, the church of God and
its concerns touch your heart, yea, that they press upon your heart in
such a way that there may be proof that we do not wish merely to discuss
the misery of the church and the country but wish as one man to bring
these difficulties before the throne of God. If we have reason to complain about a lack of love, faith, dependability, zeal, steadfastness,
pity, insight, wisdom, humility, lowliness and other fruits of the
Spirit, let us seek in prayer to have all our shortcomings supplied
by Christ our faithful God and Saviour, in whom there is a fulness in
contrast to our emptiness.
Let us humble ourselves beneath his mighty hand that he may exalt
us in his own totme.
Written during the last Provincial Church Assembly
held at Goes, January 7, 1846
C. van der Meulen
Minister of the Divine Word.
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